













This  article  focuses  on  discussing  the  uses  of 
photography  through  two  papers  presented  at  the 
1937 Congress of the Brazilian National Sung Language, 
by Edgar Roquette‐Pinto and  João Lellis Cardoso. The 
Congress,  organized  by  Mário  de  Andrade,  aimed  to 
define  and  devise  strategies  to  systematize 
pronunciations  in  the  Brazilian  Portuguese  language. 
These  presentations  proposed  using 
‘phonophotography’ – or ‘sound picture’ – as a tool to 
decode  and  correct  the  ‘flaws’  of  spoken/sung 
language  in  various  regions  in  the  country.  Based  on 
the experiences of  the U.S. physicist Dayton Clarence 
Miller and the psychologist Carl Seashore, such papers 
represented,  even  naively,  the  eagerness  to  master 




























































Língua  Nacional  Cantada  de  1937,  por  Edgar  Roquette‐
Pinto e João Lellis Cardoso. O Congresso, organizado por 
Mário  de  Andrade,  tinha  o  objetivo  definir  e  traçar 
estratégias para sistematizar as pronúncias do português 
brasileiro.  As  apresentações  em  questão  propunham  o 
uso  da  “fonofotografia”  –  ou  “fotografia  do  som”  – 
como  ferramenta  para  decodificar  e  corrigir  as 
“imperfeições”  da  língua  falada/cantada  em  diversas 
regiões  do  país.  Com  base  nas  experiências  do  físico 
norte‐americano Dayton Clarence Miller  e do psicólogo 
Carl Seashore, tais trabalhos representavam, mesmo que 
de  forma  ingênua,  a  ânsia  de  dominar  os  instintos, 














space  fragments  of  the  perceived  world  through  other  senses,  because  there  is  no 
possible way to record touch, taste, and smell. In the case of recorded sound and photo 
snapshot,  quite  different  relationships  are  established  regarding  functions  and  their 
association with  the  real world. Just  remember how  in everyday  life we  rarely grant  to 
recording  the  status  of  testimony  or  document,  since  it  not  always  reproduces  the 
perspective  of  the  person  who  hears  (and  records).  We  record  interesting  sounds, 
reminders, lectures, and conversations that contain useful information, ideas, voice tones 
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can  be  heard/felt,  indicate?  Such  a  privilege of  the  visual  is  not  derived  only  from  the 
narrative  potential  of  image,  because,  although  exploited  or  perceived  this  way  to  a 
lesser  extent,  sound  is  a  powerful  element  to  build  a  narrative.  For  centuries  this 
question,  formulated  from  various  viewpoints,  has  drawn  the  attention  of  Western 
philosophers,  intellectuals,  and  scientists,  allegorizing  the  clash  between  reason  and 

















1  The  songlines  or  dreaming  tracks  are  Aboriginal  songs  delimiting  the  routes  established  by  gods  and 
entities  and  they  assist  in  displacement  and  exploitation  of  territories.  Singing  is  an  instrument  of 
knowledge, mapping, dialogue, and preservation of the world. Everything goes through the sound matrix: 















2.  In  Europe,  Romantic  painters  and,  soon  after,  Modernist  ones,  bet  on  the 
sensory – non‐narrative – power of sound and music to create images that precisely flee 
from  the  indicial  relationship  to  reality.  The  painter  Wassily  Kandinsky,  among  many 
others,  investigated  numerous  possibilities  for  visual  enjoyment  guided  by  listening 
criteria  (ARNALDO,  2003),  so  that  it  could break with  the objectivity and narrativity of 




gestures, dances,  and  accents of  the popular  culture.  In  the  latter, marked by African, 
Indian, and archaic European presence,  there might be  the substrate,  inner and unique 






the  Western  civilization,  and  there  are  numerous  ways  to  articulate  and  hierarchize 
senses  in  other  cultures.  The  second  concerns  the  search,  within  aesthetics  (via 
philosophy  and  artistic  movements),  since  Romanticism,  for  alternatives  to  objectivity 
through  closeness  to  the music  and  sound  realms  as  a whole.  The  third points  to  the 




as  little  as  possible  and  contributing  to  its  operation.  Hunting  and  gathering,  to  the  detriment  of 



















became  central  themes  in  the  midst  of  discussions  and  projects  about  the  Brazilian 









confused  by  a  plethora  of  stimuli.  Thus,  they  created  new  challenges  to  the  State 
agencies used  to undertake  visual  actions of dialogue or  control  aimed  at  the masses. 
Media such as the British magazine The Listener, created in 1929 by the 1st general director 
of  the  BBC  group,  Lord  Reith,  were  designed  to  provide  a  rather  intellectualized 


























Cover  of  the  magazine  The  Listener, 
4/11/43.  “HM  The  Queen's  message  to 






In Brazil,  such  issues  took  a  very  specific path, given  the preponderance of  the 
sound/musical  universe  in  the  attempts  to  define  popular  culture.  In  intellectual 
production,  the  sense of hearing was extremely  representative  to address  the  sensory 
universe  as  an  identity  motive.  In  visual,  pictorial,  and  illustrative  production,  music 
worked  as  a  connector  between  the  modern  and  the  national  aspects.  Artists  and 




itself  as  a modern nationalism with  a  strong political  appeal, does not  fail  to  take  into 



















bringing  it,  in some situations,  to  the paradoxical engagement with science, seeking  to 
rationalize a dimension of culture that,  initially, was opposed to such a process. Among 
the various actions of the Department of Culture of São Paulo and its Cultural Expansion 
Division,  we  may  highlight  the  foundation  of  a  choir  –  ‘Coral  Paulistano’  –,  the  Public 
Discotheque, and the Phonetics Laboratory, coordinated by Mário de Andrade’s student, 
Oneyda  Alvarenga.  In  addition  to  forming  committees  such  as  the  Folkloric  Research 
Mission and the Society of Ethnography and Folklore, the Division also promoted several 
cultural  and  scientific  events.  Educational  activities  were  carried  out  along  with  the 
playgrounds  and  sites  focused  on  public  entertainment,  with  a  clear  intent  to  “shape 
workers’  children  (migrants  and  immigrants)  according  to  the  control  of  public 
authorities  for  the establishment of a modern and civilized  society”  (NOGUEIRA, 2005, 
p.184). These actions often aimed to deter activities deemed inconvenient and encourage 
those that helped building the ‘illustrated’ ideal of the nation (PEREIRA, 2006, p. 110).  
Adherence  to such a model helped establishing  the São Paulo state’s  ideal  for a 
modern Brazil, as well as building a promising  image of the country  in the  international 
arena. For such tasks,  in 1937 the Department of Culture sent representatives to several 
conferences,  both  inside  and  outside  the  country,  devoted  to  expose  this  ‘Paulista’ 
version of  the Brazilian culture.5 That same year, Mário de Andrade organized  the First 
Congress of the Brazilian National Sung Language, held between July 7 and 14, less than 
four months before  the coup  initiating  the  ‘Estado Novo’  regime.6 The wish  to educate 
and  systemize  the pronunciations  for  the  sake of uniformity of  the Brazilian  song was 



























and  food events  in  the  regions of  the  state of São Paulo, organized by  the Society of 




exhibition  is  incomplete,  and  it  may  be  assumed  that  Mário  himself  has  exposed  a 
significant number of objects from his collection.10 
Among the events having an artistic nature, stood out the presentation of  ‘Coral 
Paulistano.’  Created  in  1935,  the  choir,  linked  to  the  ‘Teatro  Municipal’  and  the 
Department of Culture, had a stable body of classical singers, who were carefully selected 






8 Among the maps published  in the Congress proceedings  (1938), there are:  ‘Mapa de Danças populares: 
congada’ and  its phonetic variants  (name variations –  ‘congada,’  ‘congado,’  ‘congo’);  ‘Mapa de Danças 
populares:  caiapó’  and  its  phonetic  variants  (name  variations  –  ‘caiapó,’  ‘caiapós,’  ‘caiapô’);  ‘Mapa  de 
Danças populares: cururu or caruru’;  ‘Mapa de Danças populares: samba or batuque’;  ‘Mapa de Danças 
populares: cateretê or catira’;  ‘Mapa de Proibições alimentares: relativas à manga’;  ‘Mapa de Proibições 




theorist who, besides  the writings on counterpoint and  tuning, also explored  the  relationship between 
color and sound; works by the composer and theorist Jean‐Philippe Rameau (1683‐1764) and his rival Jean‐
Jacques Rousseau; old issues by Jean de Léry containing Indian music, besides sheet music such as Petite 
Sérénade, op. 50, by Visconde de Taunay, under  the pseudonym Flavio Elysio, which might be  the  first 
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musical  compositions  in Portuguese,  Latin, or  translations  (PEREIRA,  2006, p.  109‐10).11 








the  then current political  tensions,  reducing his scope  to  the  realm of “knowledge and 
art.” 
I do not know, gentlemen, if you are fully aware of the wonderful folly of 
our  decision  to  get  together  in  this  Congress  of  the  Brazilian  National 
Sung  Language.  While  politics  growls  out  there,  grounding  absurd 
imperialisms,  lively  nationalisms,  and  a  thousand  facets,  by  means  of 
which  men  hate  each  other;  through  the  airy  spaces,  congresses  are 
similar  in  the apparent  folly of peace, knowledge, and art. There  is  the 
International  Congress  of  Folklore,  in  Paris;  the  Congress  of  Cities  and 
Powers, held  in Brussels,  the Congress of  the Portuguese Expansion  in 
the World,  in  Lisbon. And  the  Congress  of  the Brazilian National  Sung 
Language, the first musical congress  in Brazil, which right now opens  its 
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However,  reducing  the  significance  of  the  Congress  to  the  universe  of  singing, 
performance, and  language  in  its aesthetic dimensions might mean  ignoring some of  its 
most important implications. The Congress was held as a part of a political project whose 
flagship was  the Department  of Culture.  It  is worth  paying  particular  attention  to  the 
value assigned  to  the scientific and cultural meetings  that proliferated back  then. Such 





or Carlos Gomes described  the  ‘Fosca,’ no blood  fell  to  the ground and 
no  men  hated  each  other  anymore.  And,  if  by  chance,  at  the  perfect 
moments of humanity we seek Brazil and its true historical significance in 
the  world,  we  never  find  it  in  the  Paraguayan  War  or  in  1889,  but  in 
Gusmão,  Butantã,  Castro  Alves  or  São  Francisco  de  São  João  d’El  Rei 
(CONGRESSO , 1938, p. 708). 
 
This  conception of  history  is partly  tuned  to  the  ideal of  “deep  history”  signed 
after the proclamation of the Republic by the generation of Sílvio Romero.12 However, to 
the  apparent  displacement  from  the  political  field  to  the  cultural  field  proposed  by 
Romero  in  his  História  da  literatura  brasileira,  the  dimension  of  science  is  added,  now 
assimilated and associated with the cultural and artistic production. Thus, Mário intended 
to  include  the Congress  in  the  list of  founding events of modern Brazil. To do  this, he 








and  folk  song.  The purity of  the national might  come  from  the  racial mixture  (ROMERO,  1977, p.  38), 
whose main  locus would be  the  rural  folk  song,  the  fruit of  ‘natural’ poetic  invention   – because non‐
standard – and  creative gesture. The popular material becomes motive  for a deep history, based on a 














The  invitation  to  Cândido  Portinari  for  providing  the  cover  illustration  of 
scheduling  is meaningful, both due  to  the  intent of adding status  to  the event and  the 
implicit association – but fully understood by the painter – between the foundation of the 
country and  the  image of modern Brazil  through  the music class allegory.  In  the  letter 
sent to the painter on April 30, 1937, Mário argues:  
How can a painter  tell something  in  the Congress? Christ:  the Congress 




colored  drawing,  watercolor,  gouache,  whatever  you  want.  This  cover 
must  have  this  written  information:  Teatro  Municipal  (without  ‘h’)  and 
Congresso  da  Língua  Nacional  Cantada.  And,  besides,  the  drawing  you 
want, an allusion  to  singing,  choirs,  folk  singers, whatever you want  in 
this genre (ANDRADE, 1995, p. 56‐7).  
 
The  request  is  sneakily  straightforward, delimiting a very  specific  thematic  field, 
restricted to three elements, all of them considered in the final version by the painter: the 




music  lessons  professed  by  the  Jesuits  in  colonial  missions;  and  modernizing,  as  it 
authorizes a new phase of the Republic ruled by organizing the country’s cultural wealth 
through  a  deep  relationship  between  aesthetics  and  science  (TÉO,  2015).  Making 
effective  and  solid  this  sound  link  between  the  colonial  past  and  the  modern  Brazil, 




















art  of  the  Anais  do  Congresso  da  Língua 
Nacional  Cantada),  1937.  Gouache,  nankin 
ink nib pen and brush/paper drawing  (23.2 
x  16.2cm  (I)  25.6  x  18.4cm  (S) 
(approximate).  Brazilian  Studies  Institute 
of  the  USP,  Collection  Mário  de  Andrade, 
São Paulo. 
 
The  Congress  brought  together  scholars  of  the  Brazilian  national  language, 
especially phoneticists, theatrical actors, singers, singing teachers, musicians, and artists 
as a whole,  journalists,  social  scientists,  technicians  from various areas, who presented 
works, discussed and reported  in the national press. Among the papers presented there 
were  studies  ranging  from  attempts  to  characterize  the  specifics  of  the  Portuguese 
language  spoken  in  Brazil  to  technical  studies  exclusively  aimed  at  providing  scientific 
tools capable of assisting in the process of unification of accents throughout the national 
territory. Many communications took over the issues of language, music, and sensoriality 
in general. Two of  them drew specific attention, which proposed,  in a  relatively unique 
way, an interesting dialogue between photography/film and the universe of sound. They 















The  texts  to  which  I  refer  were  presented  by  João  Lellis  Cardoso  and  Edgar 
Roquette‐Pinto. Both cases bring the results of research aimed at translating the sound 
dimension into the visual one through photography and film, the latter ones understood 







of  Work.13  For  the  journal  of  this  agency,  he  wrote  several  articles  focused  on  the 









of  attention  in  factory  work.  The  short  piece  of  writing,  which  is  based  on  an  article 
published by the British magazine Business in November 1931, advocates the use of music 
                                                            
13 Through the marks  left by the 1929 crisis  in the national economy, and  in São Paulo more specifically, a 




and  action,”  aimed  at  “better  use  of  every  human  effort  used  in  any  of  the  many  manifestations  of 
modern  activity,”  not  only  in  industry,  but  also  “in  trade  and  agriculture,  in  public  administration,  in 
science itself and in intellectual work” (Revista do IDORT, n. 1, janeiro de 1932, p. 1). 
14 In addition to the publications in the Revista do IDORT, he published two articles in the Revista do Arquivo 













environments  where  repeated  activities  were  carried  out  by  the  hands  of  men  and 
women.  Pace  might  be  able  not  only  to  improve  concentration,  but  to  stimulate 
synchronized gestures and, as a consequence, more efficient ones.15 
Dozens of other  studies published by  the  journal  addressed  similar  themes, not 
just about music, but about the  importance of a rational use of  light and color to create 
stimulating environments, systematize culinary regimes, or the need for an aesthetic and 
rational organization of  spaces  in  factories, offices,  schools, and even on  the  streets,16 
many of them full of graphics, display tables, calculations, formulas, and slogans like “The 
control board  tells  it all”  (Revista do  IDORT, n. 41, maio de  1935, p.  112), associating  the 
rationalization of everyday life with a rather harmonious and stable modernity. Studies on 
individual  skills were also  conducted  through  tests of muscle  sensitivity, motion, visual 
capabilities,  and  personality,  establishing  ideal  patterns  of  weight,  height,  or 
temperament  for each  job.17 There  is a clear proposition of unity between  the world of 
social science, art, and politics and the world of science, economics, and labor. There are 
several texts devoted to establishing such convergences. One of them closes the issue 32 




given  the need  to draw a student’s attention, who  first mixed arts and 
sciences (...). The same spirit that animated pedagogy in carrying out this 
work, today animates advertising. The processes are quite similar and the 








verify  that  the workers’  hands move  according  to  the melody’s  compass.  Performance  improved  and 
errors have disappeared, so to speak” (Revista do IDORT, n. 7, julho de 1932, p. 21). 
16  See,  among others,  “A  racionalização  das  ruas”  (n.  28,  abril  de  1934);  “Inquérito  sobre  condições  de 
iluminação nos  lugares de trabalho de São Paulo” (n. 33, setembro de 1934); “A  iluminação nas fábricas 
têxteis”  (n.  18  e  21,  junho  e  setembro  de  1933);  “A  importância  da boa  iluminação”  (n.  10‐2, outubro, 















practical  knowledge,  immediately  useful  to  the  citizen.  Pedagogy 






models  to optimize  time, space, and  individual skills. Not only  the worker, but also  the 








Still  in  1933,  the Revista  do  IDORT published  a  text  entitled  “A  contribuição das 
ciências  sociais  para  a  reconstrução  econômica”  (n.  22,  outubro  de  1933),  associating 
social  research  with  the  new  management  science,  which  might  be  the  main  trends 
responsible for the future of the industry. The Institute received in its facilities, with some 
regularity,  professors  from  the  University  of  São  Paulo,  organizing  conferences  of 
interest  to the business world. Music,  in  this scenario, occupied a  relevant place, either 
through  issues related to the new roles of broadcasting18 or due to  its emergence as an 




to  discipline  the  body  and  develop  individual  character.  Lellis  Cardoso  proposes  a 
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The  study  continues  in  the  n.  47 of  the Revista  (novembro  de  1935), which  addresses 
physiological  issues, needed for a clearer understanding of the “sensory phenomena of 
hearing  psychology”  (p.  244).  In  this  article,  the  author  mentions  the  usefulness  of 
devices  to  measure  listening  capacity.  These  tests  should  be  conducted  at  schools, 
improving and expanding the educative role of music. The school choral society, devised 
by Heitor Villa‐Lobos and gradually  implemented across the country, might be the  ideal 
environment  for  developing  this  educative  project,  which  aimed  at  selecting  for 
educational and professional purposes. 
Through  this  selection,  we  can  know  the  reach  of  a  student’s 
psychological  capabilities  and,  consequently,  whether  this  student 
promises something in terms of musical education; or whether he is able 
to  pursue  certain  professions.  The  students  selected  may  reveal  their 
musical personality through the psychological profile.  In this profile, we 
can enjoy the individuals’ musical skills as we appreciate the aspects of a 
face  in  a  photograph  (REVISTA  DO  IDORT,  n.  47,  novembro  de  1935, 
p.246). 
 
Following  this  line  of  studies,  the  communication  by  Lellis  Cardoso  at  the  First 
Congress  of  the  Brazilian  National  Sung  Language,  entitled  “A  fonofotografia  e  a 
fonética,”  introduces  the  technique,  which  consisted  of  a  visual  translation  of  sound 
impulses through devices aimed at the “scientific study of sound and speech, and also the 
measuring  the  capacities  encompassed  by  voice”  (CONGRESSO,  1938,  p.  515).  Cardoso 
takes as a  reference  the  studies conducted  in U.S. universities, especially  the works by 
Carl E. Seashore, an author  read also by Mário de Andrade,19 and  the physicist Dayton 
Clarence Miller, who was devoted  to  the  study  and  invention of  tools  needed  for  the 
translation of sound into the horizon of visuality. 
























both sound production and  reception are meaningful. So,  it might be helpful,  from  the 
psychometric viewpoint, “to eliminate  the noise of  the  factories,  the streets, which  the 
employee  so  much  and  produces  fatigue”  (CONGRESSO,  1938,  p.  523);  and  also  in  the 
systematization of pronunciation by defining  its pace and accent. The  latter  issue would 
have a major impact on the body, transferring to it the same signs of order and discipline 
needed for sound harmonization in a choir. 
Pace  in  the  word  means  the  flow  of  movement  subject  to  a 
measurement,  it  rules  body  movement  in  harmonious  adjustment, 









The  reception  and  impulses  generated by  hearing  certain  songs,  urban  noise,  accents, 
tones and timbres were issues that needed to draw particular attention. According to the 
author, 
(...)  a  person,  with  a  sphygmograph  [device  that  measures  arterial 
vibrations]  adapted  to  the  throat  or  any  other  part  of  the  speech 
mechanism,  is  listening to a song. The  instrument has a  lever that, once 
well‐adjusted,  marks  the  musical  time  that  the  patient  hears.  That  is, 
when this individual listens to music, without realizing it, is influenced by 
pace,  whose  markings  are  provided  by  the  sphygmograph.  The  actual 
movements may be, for  instance: marking with the foot, head, arm. It  is 
also usual to mark time with the throat and tongue muscles or the larger 
muscles  of  the  thigh,  the  forearm.  Some  people,  to  mark  the  time, 
completely tilts the body, because such an attitude is an extreme form of 
coordinated action of all  the body’s muscles  in  reaction  to  time. These 
major  movements,  with  incipient  movements,  are  generally  somewhat 
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Time  becomes  pace  of  life,  which  allows  us  to  apprehend  the  body,  through 
gesture, the outer soundscape. Mapping such reactions might be a key step in the search 
– explicit  in  the choral singing project –  for disciplined bodies. Although preserving  the 
questions  that  occupied  him  for  about  two  years  in  the  IDORT  publications,  a  more 




2. The author of  the  second  text, Edgar Roquette‐Pinto  (1884‐1954), was a well‐










men,  “it  consisted  (...)  to  replace  the  image  of  Peri,  (...)  of  Alencar,  by  the  scientific 






21 A  coroner by  training,  he worked  in  several  areas, moving  from  science  to  anthropology,  from  novel 
writing  to  technological  dissemination. He  became  known  for  his  key  role  in  the  implementation  and 
development  of  broadcasting  in  the  country  and  for  his  work  at  the  Brazilian  National  Institute  of 
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that  design  and  image  constituted  an  “attentive  observation  exercise  and  useful 









with  Rondon  to  northern  Brazil.  As  a  result,  Rondônia,  a  work  published  in  1916,  was 
lavishly illustrated, constituting a “document of gestures, human beings, and objects that 






Initially,  the  technique  used  consisted  in  taking  “numerous  graphs  with  words  and 
phrases spoken by individuals from various regions of the country and some Portuguese 
individuals,” which were registered  in a smoky paper.23 The studies were resumed when 
he became director of  the Brazilian National  Institute of Educational Cinema  (INCE),  in 
1936 (a position he held until 1947), where he was faced with the issue of providing “sub‐
standard” movies  (16mm) with sound, something which encouraged him  to  investigate 
possible ways  of  visual  record  of  the  voice  sound.  The  technique  used  at  that  time  is 
already significantly more developed, allowing hearing,  in  the projection apparatus,  the 
words recorded in the film through oscillograph. According to Roquette‐Pinto: 
                                                            















per second), about  11 meters of  film per minute.  Instead of placing  the 
oscillograph vibrations on  the edge of  the  film, as  it usually happens  in 
bands  for display,  I decided  to  take almost  the entire width of  the  film 
and  fully  register  the  light  beam  vibrations.  The  oscillograph  I  use  is 
electromagnetic.  The  soft  iron  needle,  inside  the  coil  receiving  the 
current  variations  from  the  microphone,  is  within  the  field  of  a 
permanent magnet. At the tip of the needle, a small mirror sends the film 
the  light beam received from a rectilinear filament  lamp.  In front of the 
film,  there  is  a  cylindrical  lens, which by means of  astigmatism  further 
elongates  the beam, providing  the  film with clearly visible  lines. As  the 
lines obtained reach the edge of the film, the figures resulting from the 
operation provide, on the projector, in front of the photoelectric cell, the 
corresponding  sounds. Through my  technique  I  can,  thus,  clearly  see  the 





could  be  used,  in  the  identification  and  unification  of  regional  pronunciations,  in 
harmonization and standardization of sound combinations, either  instrumental or vocal, 
all  through  a  reading  –  whose  criteria  seemingly  had  not  been  defined,  yet  –  of  the 
physical dimension of sound through its visual translation, which should provide the most 
reliable translation of the sensory and linguistic expressions by the Brazilian men. 
Roquette‐Pinto, as  it  seems, has expressed  interest  in  sharing  such  studies with 
Mário de Andrade. Manuel Bandeira, in correspondence with the latter, draws his friend’s 
attention, probably at the request of Roquette‐Pinto himself, to read the text he sent to 
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Department  of  Culture,  something  which  denotes,  in  short,  some  interest  in  their 
research.  
Almost nothing of the texts published  in the annals of the Congress, referring to 
these  studies,  has  been  preserved.  In  the  case  of  Roquette‐Pinto,  neither  the  Museu 
Nacional  nor  the  INCE  or  his  foundation  along  with  the  Academia  Brasileira  de  Letras 
(ABL) have records on the subject, something which hinders a more accurate verification. 
There  is,  indeed,  a  huge  proximity  between  the  methods  of  Roquette‐Pinto  and  Lellis 
Cardoso and the studies by the physicist Dayton Clarence Miller, especially if we consider 





century  created  the  need  to  know  and  see  absences  before  the  eyes.  Faraway  places 
through  documentary  films,  forms  of  life  through  microscopic  projections,  the  human 
body through X‐ray, and so on. Scientific and cultural discoveries brought  into the world 
of  vision  what  was  previously  only  imaginable.  It  is  in  this  scenario  that  research  was 





acoustic  studies,  contributing  to  the  acoustic  architecture  of  relevant  buildings  in  the 
United States,  including there the acoustic design of the Severance Hall  in Cleveland. He 
                                                            
25  The  data presented  herein  are  the  result  of  a  survey  conducted  in  the  collections  of  the Rockefeller 
Institute  (Department  of  Physics)  at  the  Case Western Reserve University  (Cleveland  – Ohio)  and  the 
Library  of  Congress  (Washington  –  DC),  funded  by  the  FAPESP.  I  thank  Professor  William  Fickinger 
(CWRU)  for  his  crucial  tips,  the  long  talks  about  Miller’s  work,  and  the  unrestricted  access  to  the 
physicist’s collection, kept by him. 


























































































































































































































Phonodeik:  Flute,  Clarinet,  Oboe,  and 









lectures delivered  in almost all U.S.  states, as well as  in Canada and  in  some European 





an  instrument  known  as  the  phonodeik,  the  invention  of  Professor 
Dayton  C.  Miller,  of  Case  School,  which  records  sound  waves  with 
instantaneous photography, the sound of the kisses as well. By the same 
means the words inevitably accompanying a kiss: ‘I love you’, or ‘You are 














de  um beijo.  Então,  uma  noite, quando  você  já  for  um quarentão  gordo, ou  velho  e  grisalho, poderá 
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Miller  traveled  for years delivering  lectures  to popularize and demonstrate on a 
scientific  basis  the  phonodeik,  with  audiences  ranging  from  50  to  3,000  listeners.  The 
most  varied headlines went  through  the main U.S. periodicals  announcing  the novelty 
and  suggesting  the  progressive  lack  of  limits  to  the  achievements  of  science:  “Can 
photograph sound, he says” (Evening Mail, NY, 25/5/1909), “Case professor flashes photos 
of human voice”  (New York Sun, 26/5/1909), “Human voice  is visible  to eye”  (Cleveland 
Plain Dealer,  5/1909),  “Audiences  sees pictures of  applause”  (Pittsburgh Gazette  Times, 
5/1/1912), “Sound waves make a big hit” (Stevens Institute of Technology, 22/2/1912).29 
Despite  the  not  significant  developments  of  Miller’s  invention  in  scientific  and 
technological  terms,  the  phonodeik  found  space  in  the  midst  of  a  crowd  thirsty  for 
novelties,  proud  to  be  present  at  a  revolutionary  moment  in  the  science  field,  whose 
impact  on  the  average  citizen’s  daily  life  was  becoming  increasingly  evident.  The 
increasing  speed  of  overlapping  scientific  findings,  a  fact  that  today  is  a  mere  truism, 




regarded as  representative of  the  life of  senses,  instincts, connected  to  the most pure 
human expression, musical  creation. The  second, a  tool of observation and  scrutiny of 
reality,  assisted  science  and  symbolized  reason. Bringing  the  universe of  sound  to  the 
world of visuality meant unveiling it, entering it into a situation of control, domination. A 
symptom  of  such  exchanges  is  the  text  published  more  than  two  decades  after  the 
appearance of the phonodeik, in 1931, by the Evening Journal from Wilmington (Delaware, 
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Fifteen  years  ago,  acoustics,  or  the  science  of  sound,  was  an  inactive 
branch  of  physics.  A  few  eminent  workers  like  Dayton  C.  Miller  were 





is today of greater  importance or  is occupying the attention of a  larger 
number of trained workers. What is the reason? Radio! Broadcasting and 
sound‐picture  making  have  become  vast  industries,  calling  for  a  great 
and  increasing quantity of highly  trained  scientific  instrument workers, 
and  a  vast  amount  of  new  apparatus, most  of which was  not  even  in 





causes:  the prominence of  the ear  in  the broadcasting era  and  the  film  industry. Both 
called  for  a  more  detailed  understanding  of  the  world  of  sound,  implying  its  visual 
translation.  The  sound  invasion  imposed  by  a  new  amount  of  information  that  came 
through  the  ear  –  and  not  only  by  sight  anymore  –  generated  new  needs,  prompting 
unprecedented questions,  in  terms of  technology and  science as a whole. At  the  same 
time  that  new  mechanisms  were  created  to  improve  the  broadcasting  technique, 
soundtracks for movies, or music discs, systematic studies on noise were promoted in the 
USA  and  Europe  in  order  to  eliminate  unnecessary  noise  by  measuring  loudness  and 
possible  effects  on  human  beings.  And  new  markets  opened,  as  the  newspapers 
announced.  So,  knowing  the  auditory  rationale  of  the  masses  became  important  and, 
more than that, providing them with patterns of cultural consumption. The development 
of  new  resources  for  studying  sound  took  place  to  a  large  extent  by  optical  and 
                                                            
30 “Quinze anos atrás, a acústica, ou a ciência do som, era um ramo inativo da física. Alguns trabalhadores 
eminentes  como  Dayton  C.  Miller  estavam  fazendo  um  excelente  trabalho  nele,  mas  nem  eles  nem 
qualquer outra pessoa, então, poderia ter suspeitado que seus estudos em breve se tornariam o centro 
de  uma  atividade  em  alta.  No  entanto,  é  isso  que  aconteceu.  A  ciência  do  som  não  pode  ser  muito 
silenciosa; e hoje é tão barulhenta e emocionante quanto qualquer um poderia desejar. Nenhum ramo da 
física hoje  tem maior  importância ou está ocupando a atenção de um número maior de pesquisadores 
treinados. Qual é a  razão? Rádio! A  radiodifusão e a  fotografia do som  tornaram‐se grandes  indústrias, 
apelando  a  uma  grande  e  crescente  quantidade  de  operadores  de  instrumentos  científicos  altamente 
treinados, e uma grande quantidade de novos aparelhos, a maioria dos quais ainda não existia quinze 















sound  is  coming  into her  [sic] own,  and  the developments now  taking 
place in the science of sound, acoustics, lead one to hope that the ears of 
the  future  will  be  as  well  trained  as  now  the  eyes  are.  If  this  is  really 
comes [sic] about, as I think it will, the world will be a far more pleasant 




demanded  an  association  between  the  two  senses,  and  the  first  is  a  model  in  the 
evolutionary  process  of  the  second.  Vision  might  be,  therefore,  the  basis  of  the 
scrutinizing  eye  of  the  world  of  senses,  following  the  eye‐driven Western  tradition,  in 
which  the  ability  to  see  is  confused  with  cognition  (see  JENKS,  1995.  p.1;  MCLUHAN, 
2005).  It  is worth noticing there  is a paradox between the relationship visual/sound as  it 
was proposed since  the  late  18th century, which was perpetuated  from Romanticism  to 
Modernism, where music, due to its anti‐objectivity, should be a model for the visual and 









responsible  for  its use  in the First Congress of the Brazilian National Sung Language.  In 
                                                            
31  “Hoje nossa  civilização  ainda muito mais  é  visual do que  auditiva. Mas o  som  está ganhando  território 
próprio, e os desenvolvimentos ocorrendo agora na ciência do som, a acústica, despertam a esperança de 
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the  United  States,  the  Bureau  of  American  Ethnology32  had  been  promoting 




which  populated  the  current  state  of  Utah,  in  the  United  States,  graphs  and  analysis 
obtained  by  using  the  phonodeik.  Mário  de  Andrade  had  some  works  by  the  U.S. 
anthropologist. And  it  is quite  likely  that Roquette‐Pinto and Cardoso also had contact 
with  her  work,  a  fact  which  may  have  inspired  such  research  to  be  carried  out.  The 
interest  in phonophotography  in Brazil  seems  to have been  restricted  to  the Congress 
and the purposes linked to it, creating significant deviations with regard to the results of 
research here and  there.  In  the correspondence between  the physicist Dayton C. Miller 
and  the  psychologist  Carl  Seashore,  the  two  methodological  pillars  of  João  Lellis 
Cardoso’s  research,  the  latter  is mentioned. According  to  Seashore, Cardoso might be 






uses of  the phonophotography  technique similar  to  those proposed  in  the Congress by 
Lellis  Cardoso  or  Roquette‐Pinto  in  the  U.S.  territory.  Reading  their  communications, 
coupled with an overview of the context in which they were situated, and knowledge on 
some  of  the  references  used,  allows  us  to  glimpse  the  outlines  of  a  project  aimed  to 
control  and  discipline popular  cultures.  Instruments  such  as  the  phonodeik might  help 
deploying topics such as the unification of accents and language, productive optimization 
in  the  industrial  sector,  musical  culture  improvement,  and  selection  of  the  optimal 
elements to establish a national sound identity. 
                                                            















to  the  cultural policies undertaken by  the  intelligentsia  and  the State.  The  case of  the 
texts presented by Roquette‐Pinto and Lellis Cardoso  in  the Congress  is  indicative of a 
strong presence of  the sound matrix  in  the Brazilian culture – as professed by Gilberto 
Freyre, Mário de Andrade,  among others –,  assuming  sensoriality  as  a modern  science 
issue, whose  interest  is not only ethnographic, but above all political and cultural. Such 
studies should serve as  instruments  in developing measures to control and educate the 
body and  the  senses,  strongholds of  the people’s expressive  capacity. They  react,  in a 
certain way, to the autonomy achieved by the sound dimension in modernity, proposing 













2004),  Matisse  (HUGHES,  1991;  MATISSE,  1992),  among  others  –  but  the  synthesis,  or 
rather  the  reduction  of  these  sensory  materials  to  the  visual  domain.  Anyway,  the 
experiences of Miller and Seashore and  those of Roquette‐Pinto and Lellis Cardoso go 















served  for  different  purposes,  establishing  plural  sensory  hierarchies,  adapted  to  the 
needs of place and time. To deal with such meanings, the term intersensoriality  is surely 
more  appropriate  than  the  concept  of  synesthesia,  because  it  does  not  imply,  as 
suggested  by  David  Howes,  a  state  of  harmony  or  equality  –  either  sensory  or  social, 
consisting of the present hierarchies in each cultural context (HOWES, 2005, p. 10). 
Although it is hard to identify the existence of any direct impact of the research by 
Roquette‐Pinto  and  Cardoso  on  the  visual  or  literary  production  of  the  time,  we  may 
suggest a certain affinity between their origin and the change  in the treatment of body 
and the notions of architecture and aesthetic balance  in the work of some painters who 
were  active  before,  during,  and  after  the  Estado  Novo.33  These  studies  had,  in  fact,  a 
limited  impact. Barely commented and, as  it seems, abandoned after the 1937 Congress, 
they  did  not  have  any  practical  or  scientific  implication  of  major  proportions.  They 





Brazilian  culture  and  men  and  women  within  that  period.  In  this  regard,  sources  that 
address these two dimensions can offer unique responses to problems that have marked 
the work of  artists,  intellectuals,  and politicians  at  that  time,  above  all  concerning  the 
constitution of a national identity – aesthetic, cultural, and political. 
Discussing the place of visual in the Brazilian cultural policies around 1930 through 
these  two  seemingly  unimportant  works  helps  us  to  expose  some  of  the  possible 
practical  implications  of  such  ‘theories  of  Brazil.’  The  1937  Congress  –  and  the 
                                                            
33  The  case  of  Portinari  is  an  exemple  in  this  regard.  A  more  detailed  analysis  of  some  of  his  works 
(especially  those ordered by  institutions) points out  the paradox created between his  impressions and 













the  1930s,  the paradox pointed out by Mônica Pimenta Velloso, between  the modern‐
science  and  the modern‐aesthetics, which marks  the  look of  the Brazilian  intelligentsia, 
since  the  late  Empire,  at  modernity.  These  differences  drove  disputes  between 
professionals  of  science  and  men  of  letters.  The  first  ones  defined  themselves  as 
“fighters, defenders of the nation’s scientific progress,” while accusing their colleagues 
of “staying away  from the country’s most  immediate problems.” The group associating 
the  concept  of  modern  to  that  of  aesthetics,  “reinforcing  the  routes  of  subjectivity, 
opposes  the shortsighted and utilitarian  thinking patterns” of  the  first ones  (VELLOSO, 
1996, p. 38). This dilemma dissolves to shape a political agreement that encompasses art 
and  science  for  the  benefit  of  the  said  national  construction.  The  work  by  Gustavo 
Capanema  in  the years  just  seeks  to  strengthen  this agreement. The discussions about 





The emphasis assigned  to  the senses of sight and hearing  in  this article was not 
built,  as  the  reader  may  have  noticed,  by  means  of  a  thorough  analysis  of  visual  and 
sound documents. It is the result, on the other hand, of an attempt to ‘cartograph them,’ 







photography’s  role  in  “remodeling  an  entire  territory  in  which  signs  and  images, 














The  alleged  ability  to  reproduce  fragments  of  the  world  experienced  through 
photography was, over  the past century, and  it  is still,  in a significantly expanded way, 
one of the main platforms on which we relate, as observers, to the past. We register the 






politics.  In  this  scenario,  the photographic  support  is a part of a history of  the  senses, 
helping  to  shape,  if not new  sensory hierarchies, at  least new  forms and  structures of 
relationship  between  the  senses.  From  this  perspective,  the  images  of  sound,  visually 
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